Turkish Journal of Agriculture and Forestry
Volume 25

Number 6

Article 7

1-1-2001

Xylotroph Micromycetes of Oak Trees in Azerbaijan Forests
ELŞAD HÜSEYİN

Follow this and additional works at: https://journals.tubitak.gov.tr/agriculture
Part of the Agriculture Commons, and the Forest Sciences Commons

Recommended Citation
HÜSEYİN, ELŞAD (2001) "Xylotroph Micromycetes of Oak Trees in Azerbaijan Forests," Turkish Journal of
Agriculture and Forestry: Vol. 25: No. 6, Article 7. Available at: https://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/
vol25/iss6/7

This Article is brought to you for free and open access by TÜBİTAK Academic Journals. It has been accepted for
inclusion in Turkish Journal of Agriculture and Forestry by an authorized editor of TÜBİTAK Academic Journals. For
more information, please contact academic.publications@tubitak.gov.tr.

Turk J Agric For
25 (2001) 407-413
© TÜB‹TAK

Azerbaycan Ormanlar›nda Mefle A¤açlar›na Ar›z Olan
Mikromantarlar
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Özet : Orman ekosistemlerini korumak, optimize etmek için ekosistemlerde mantarlar›n faaliyetlerinin detayl› bir flekilde ö¤renilmesi
vazgeçilmez bir gereksinimdir. Bu araflt›rmada 6 mefle türünde oduna ar›z olan 130 mikromantar türü saptanm›flt›r. Ascomycotina
alt bölümünden 10 tak›ma ait 30 cinsin 54 türü bulunmufltur. Bunlardan 34’ü Pyrenomycetes s›n›f›ndan olup, ço¤unda stroma
mevcuttur ya da perithecium’lar› s›k gruplar halinde meydana gelmifltir. Loculoascomycetes s›n›f›ndan 18 tür, Discomycetes s›n›f›ndan
ise 2 tür bulunmufltur. Deuteromycotina alt bölümünden Hyphomycetes ve Coelomycetes s›n›flar›ndan olan 36 cinse ait 76 tür
saptanm›flt›r. Mefle ormanlar›nda oduna ar›z mikromantarlar›n özünü Melanconiales ve Sphaeropsidales tak›mlar› (Coelomycetes
s›n›f›) oluflturmaktad›r. Genifl yaprakl› a¤aç türlerinin nispeten az araflt›r›lm›fl mikromantarlar›, odunun çürümesinde önemli rol
oynayan Basidiomycotina alt bölümüne iliflkin olan makromantarlar› kadar etki yapmaktad›rlar.
Anahtar Sözcükler: Oduna ar›z, Mikromantar, Mefle, Ascomycotina, Deuteromycotina, Coelomycetes

Xylotroph Micromycetes of Oak Trees in Azerbaijan Forests
Abstract : It is of great importance to study the activities of fungi in forest ecosystems for both protecting them and optimizing
their functions. In this study, we present 130 species of xylotroph micromycetes found on six different species of oak in Azerbaijan.
Of the species found, 54 were from 38 genera from 10 families of the Ascomycotina subdivision. Thirty-four were of the
Pyrenomycetes class in which many have stromas or their peritheciums formed in dense groups. The majority of these species were
found on wood in the initial phase of decomposition. The Loculoascomycetes and Discomycetes class were represented by 18 and 2
species, respectively. Seventy-six species were identified as belonging to 36 genera of the Hyphomycetes and Coelomycetes classes
of Deuteromycotina. The majority of xylotroph micromycetes in oak forests, however, belong to the Melanconiales and
Spaeropsidales orders of the Coelomycetes class. Thus, it can be said that the role that relatively less-investigated micromycetes of
broad-leaved forests play in the process of wood decomposition is no less important than that of xylotroph macromycetes of the
Basidiomycotina subdivision.
Key Words: Xylotroph, Micromycetes, Oak, Azerbaijan, Ascomycotina, Deuteromycotina, Coelomycetes

Girifl
Çevremizi giderek artan bir flekilde etkileyen
antropolojik faaliyetler sonucu do¤an›n her türlü kirlili¤i
artmakta, ekosistemleri oluflturan ö¤elerin tür içeri¤inde
olumsuz de¤iflmeler gözlenmektedir. Ekolojik dengelerin
bozulmas› önemli ölçüde orman ekosistemlerini
etkilemektedir. Dolay›s›yla orman› oluflturan önemli
türlerle karfl›l›kl› iliflkideki oduna ar›z olan
rnikromantarlar bu ba¤lamda önemli yer tutmaktad›r. Bu
yüzden orman ekosistemlerinin korunmas› ve
optimallefltirilmesi için bunlar›n faaliyetlerinin detayl› bir
flekilde ö¤renilmesi önem kazanm›flt›r.
Heterotrof yaflam›n önemli bir üyesi olan mantarlar,
orman ekosistemlerinin do¤al geliflmesinde olumsuz
yönde etki ederler.

Orman biyosönozunda odunun biyolojik ayr›fl›m›na
sebep olan makromantarlarla (bafll›ca Basidiomycotina)
birlikte oduna ar›z olan mikromantarlar da
(Ascomycotina, Deuteromycotina özellikle Coelomycetes)
önemli yer tutmaktad›r. Bu mantarlar belirli ortamlarda
patojenik etkiye sahip olmakta, dal ve gövde nekrozlar›n›n
geliflmesinde rol oynamakta ve odunun ayr›fl›m›na
kat›lmaktad›rlar. Oduna ar›z olan mikromantar
komplekslerinin içeri¤inin belirlenmesi ve içerdikleri
türlerin nitel oranlar›ndaki de¤ifliminin takip edilmesi, belli
orman ekosistemlerinin, bu arada Azerbaycan mefle
ormanlar›n›n, fitopatolojik yap›s›n›n mikolojik aç›dan
izlenmesinin temelini oluflturur. Bundan dolay›, son on y›l
içerisinde ölü odunda, devrik a¤açlar›n gövdelerinde, ölü
ve canl› dallarda oluflan mantar gruplaflmalar›n›n
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araflt›r›lmas›na büyük önem verilmektedir. Baz›
araflt›rmac›lar, yang›n ve çeflitli mekanik yöntemlerle
zarar görmüfl olan ak ve k›rm›z› meflelere ar›z olan
mantarlar›n süksesyonunu tespit etmek, kolonizasyon
tipini gözlemlemek, odunda mantar›n mekân dinami¤ini,
stratejisini ve karfl›l›kl› etkisini belirlemek amac›yla
çal›flmalar yapm›fllard›r (Shigo, 1972).
Bu çal›flmalar sonucunda elde edilen türler genelde
Basidiomycotina mantarla›ndan olup Polyporales (s. str.),
Agaricales ve di¤er tak›mlardan olan Coriolus versicolor
(L.: Fr.) Quel., Phellinus robustus P. Karst., Ganoderma
applanatum (Pers.: Wallr.) Pat., G. resinosum (Bond.)
Pat., Daedalea quercina Fr., Inonotus dryadeus Murrill,
Laetiporus sulphureus Donk et Singer, Armillariella mellea
(Vahl.:Fr.)P. Karst., Stereum hirsutum (Wills.:Fr.) S. F.
Grey, Fistulina hepatica Fr. ve birçok di¤er odun tahripçisi
makromantarlarla ve ancak çok az miktarda Rosellinia
minima (Pers.) Nitschke, R. quercina Hart., Diatrypella
quercina (Pers.) Nitschke, Eutypa acharri Tul., E milliaria
(Fr.) Sacc., Melanconis leifaemia (Fr.) Lar. Vass.,
Hypoxylon meditteraneum (De Not.)Mill., Endothia
radicalis (Schw.) Ces. et De Not., Clithris quercina Rehm,
Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc., Leucostoma auerswaldii
(Nitschke) Höhn., Strickeria dura (Fuckel) G.Wint., Valsa
ambiens (Pers.: Fr.) Fr. gibi oduna ar›z patojen
mikromantarlarla temsil olunmufltur (Rukflene, 1989;
‹sikov, 1993).
Son zamanlarda ise, d›flardan bak›ld›¤›nda, devrilmifl
mefle gövdelerindeki sa¤lam gözüken dallar içinde latent
mantar enfeksiyonunun tespitine ilgi uyanm›flt›r. Dallarda
renk de¤iflikli¤i ve çürüme lokalizasyonununa göre
odunun mantarlar taraf›ndan iflgal edilmesinin erken
aflamlar›n›n ak›fl› teflhis edilmifltir. Bu mantarlar aras›nda
da Basidiomycet’lerden olan makromantarlar üstünlük
oluflturur. Ancak bütün bunlara ilaveten, oduna ar›z olan
baz› mikromantarlar da ortaya ç›kar›lm›flt›r. An›lan
Ascomycet'lerden baflka mefle dallar›ndan Coniotl›yrium
quercinum (Bon.) Sacc., Diplodia mutila Fr. et Mont., D.
quercina West., Fasicoccum guercus Oud., Phomopsis
quercella (Sacc. et Roum.) Died., Phoma quercus Sacc.,
Ph. trigoaspidus Trott., Dendrophoma pleurospora Sacc.,
Cytospora intermedia Sacc. v.b. gibi Coelomycetes’ler ve
de Fusarium ve Cylindrocarpon cinslerinden olan
mantarlar da tespit edilmifltir. Bu mantarlar›n Almanya,
Slovakya, Macaristan, ABD, Rusya ve Ukrayna'daki
meflelerde kanser, filizlerin ölümü, kabuk nekrozlar›,
a¤açlar›n kurumas› gibi hastal›klara sebep oldu¤u
belirtilmektedir (Vajna, 1986; Seloçnik, 1991).
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Baz› araflt›rmac›lar›n amac› mefle dallar› içinde çürüme
topluluklar›n› meydana getiren mantarlar›n ekolojik
rolünü araflt›rmak ve dallarda bulunan (düflmeden önce ve
düfltükten sonra) mantarlar›n tür terkibini (Boddy and
Rayner, 1984) ve ayn› zamanda farkl› rutubet
oranlar›nda dallar›n kabuk ve odun k›sm›nda latent halde
bulunan mantar topluluklar›n›n zaman ve mekân
organizasyonunu incelemek olmufltur (Boddy and Rayner,
1981; Griffin and Boddy, 1990). Bu çal›flmalar
‹ngiltere'de Quercus robur üzerinde yap›lm›flt›r. Daha
sonra mefle dallar›nda latent halde bulunan mantarlar›n
varl›¤› ABD'de Quercus spp. üzerinde de kan›tlanm›flt›r
(Basset and Fenn, 1984).
Görüldü¤ü üzere yap›lan çal›flmalar’da daha ziyade
canl› mefle a¤açlar›na ar›z olan mikromantarlara önem
verilirken, ölü mefle odununda geliflen mikromantarlara
yeterince önem verilmemifltir. Mefle ölü dal ve gövdeleri
ile ilgili olan rnikromantarlar sadece Kazakistan (B›zova et
al., 1968-1971) ve Ukrayna'da (Merejko, 1980)
araflt›rma konusu olmufltur. Ayr›ca Kafkasya'daki bu
önemli çal›flmalar burada sunulan çal›flmadan önce
Gürcistan’da yap›lm›flt›r (Melia ve ark., 1987). Mefle a¤ac›
mikromantarlar›n›n araflt›rmas›na yönelik en genifl ve
detayl› çal›flmalar Azerbaycan’da yap›lm›flt›r (Guseynov,
1991, 1992, 1996).
Bu çal›flmada, Azerbaycan ormanlar›nda mefle
türlerinde patojenik ve saprotrof olarak yaflam süren
oduna ar›z mikromantarlar›n içeri¤inin saptanmas›
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rma materyalleri çeflitli mefle türlerinin canl›,
devrilmifl gövde, dal ve kütüklerinde geliflen
mikromantarlard›r. Odun tahripçisi mantarlar›n üzerinde
yaflad›¤› ana materyal; döküntüler, gövde parçalar›, kuru
a¤açlar, canl› ve ölü dallar ve gövdelerdir. Materyal
toplanmas› mefle, mefle-gürgen ve mefle-kay›n
ormanlar›n›n koruluklar›nda ve antropojen etkiye fazlaca
maruz kalan bölgelerde, 1976-1996 y›llar› aras›nda y›l
boyunca farkl› iklim ve toprak bölgelerindeki bütün düfley
kuflaklarda devam etmifltir.
Gözetleme ve say›m, geçici ve daimi deneme
sahalar›nda yap›lm›flt›r. Bu deneme sahalar› arazinin
rölyefi, a¤açlar›n›n cins ve yafllar› göz önünde
bulundurularak her biri 0,25 ve 0,5 ha olacak flekilde
oluflturulmufltur.

E. HÜSEY‹N

Toplanan materyaller Azerbaycan Bilimler Akademisi
Botanik Enstitüsü deneysel mikoloji laboratuvar›nda
teflhis edilmifltir. Türlerin teflhisinde mikoloji
araflt›rmalar›nda geçerli genel yöntemler kullan›lm›flt›r.
Baz› durumlarda «temiz kültür» ve «nemli ortam»
yöntemlerinden de faydalan›lm›flt›r. Mantarlar›n
teflhisinde monografik yay›nlar ve mantar teflhis
anahtarlar› kullan›lm›flt›r: Coelomycetes için B. Sutton
(1980); Pyrenomycetes için M. F. Smiskaya v.b. (1991);
Loculoascomycetes için L. N. Vasilyeva (1987) yay›nlar›
kullan›lm›flt›r. Mikromantarlar›n sistemati¤i ve
terminolojisi genellikle Hawksworth, Kirck, Sutton ve
Pegler (1995)'e göre verilmifltir.

Bulgular ve Tart›flma
Azerbaycan’da mefle ormanlar› tüm orman alan›n›n
yaklafl›k %30’unu kapsamaktad›r. Burada modern
anlay›fla göre do¤al flartlarda 6 tür mefle yetiflir.
Bunlardan befli: Quercus robur L. subsp. pedunculiflora C.
Koch, Q. macranthera Fisch. et Mey.: Hohen, Q.
castaneifolia C. A. Mey., Q. boissieri Reut, Q. petraea
(Mattuschka) Lieb. subsp. iberica Stev. mefleleri orman
olufltururlar. Q. pubescens Willd tali tür durumundad›r.
Her tür kendi yay›l›fl alan›na sahiptir. Kar›fl›k mefle
ormanlar› da bulunmaktad›r.
1976-1996 y›llar› aras›nda ülkenin do¤al
ormanlar›nda ve orman kültür a¤açl›klar›nda yetiflen
çeflitli mefle türlerinden toplanan herbaryum
materyallerinin incelenmesi sonucunda mefle a¤açlar›na
ar›z olan 130 mikromantar türü tespit edilmifltir.
Bunlardan 54’ü Ascomycotina, 76’s› ise Deuteromycotina
mantarlar›ndand›r. Askuslu mantarlar 10 tak›ma ait
(Diaporthales, Dothideales, Helotiales, Hypocreales,
Ophiostomatales,
Pleosporales,
Pyrenulales,
Rhytismatales, Sphaeriales ve Xylariales) 38 cins,
Deuteromycotina mantarlar› ise 5 tak›ma ait
(Hyphomycetales, Melanconiales, Sphaeropsidales,
Stilbellales ve Tuberculariales) 36 cins ile temsil
olunmufltur.
Mefle odununa ar›z olan mantar biyotas›nda askuslu
mikromantarlar
aras›nda
tür
say›s›na
göre
Pyrenomycet’ler
en
fazlad›r.
Bunlar
tüm
mikromantarlar›n
%61,9'unu
temsil
ederler.
Pyrenomycet’ler, yer kürenin pek çok bölgesinde flimdiye
kadar henüz ayr›nt›l› olarak incelenmemifl mantar
grubudur.

Pyrenomycet’ler de Basidiomycet’ler gibi, odunun
biyolojik ayr›fl›m›nda önemli rol oynarlar. Son
zamanlarda, odun tahripçisi mikroskobik mantarlara da
büyük ilgi gösterilmeye bafllanm›flt›r (Chapela ve ark.,
1988).
Pyrenomycet’lerin ço¤u (%70) ayr›flman›n ilk
aflamas›nda olan odun ortam›nda bulunmufltur. Orman
topra¤› üzerinde ölü örtü içindeki odun ortam›nda
yerleflen Pyrenomycet’lerin ço¤u stromaya sahiptir ya da
peritecium’lar› s›k›fl›k gruplar oluflurmaktad›r (Diaporthe,
Diatrype, Diatrypella, Fenestella cinsleri). Stromal›
Pyrenomycet’ler ço¤u zaman higroskopik olan kal›n
dallar› enfekte ederler. Fakat stromal› Pyrenornycet’ler
yan›nda, ayn› zamanda perithecium’lar› tek tek olan
Pyrenomycet’lere de (Amphisphaeria, Strickeria,
Trematosphaeria cinsleri gibi) rastlanabilir.

Diaporthales, Hypocreales, Sphaeriales ve Xylariales
tak›mlar›ndan 8 familyaya ait 21 cinsten 33 Pyrenomycet
türü ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bunlar›n 22’si Sphaeriales
tak›m›na aittir. Amphispaeriaceae, Ceratostomaceae,
Diatrypaceae, Sphaeriaceae ve Trematosphaeriaceae
familyalar›n›n türlerini içeren Sphariales mantarlar›
yüksek tür çeflitlili¤i ve yüksek bulunma frekans› ile
dikkati çekmifllerdir. En çok tür çeflitlili¤i ölü ve
dökü1müfl dallar ile devrik gövdelerde görülmüfltür.
Diatrypella pulvinata Nitschke ve D. verruciformis
(Ehrh.) Nitschke çok yayg›nd›r. Meflelerde Diatrype
stigma (Hoffm.) Fr. ve Eutypa milliaria (Fr) Sacc. yayg›n
olarak bulunur. Anthostoma melanotes (Berk. et Br.)
Sacc. (Sphaeriales, Diatrypaceae) mantar›na da s›k s›k
rastlan›lm›flt›r. Hypoxylon (Xylariales, Xylariaceae) türleri
ve Daldinia concentrica (Bolt.: Fr.) Ces. et De Not. oldukça
yayg›nd›rlar. D. concentrica mantar›n›n tüm örneklerine
a¤aç kütüklerinde, baz›lar›na ise kömürleflmifl kütüklerde
rastlanmaktad›r. Amphisphaeriaceae familyas›ndan olan
Amphisphaeria magnusii Sacc., A. poedida (B. et Br.)
Sacc., A. pusiola P. Karst., Trematosphaeria araneosa
(Oud.) Sacc., T. pertusa (Pers.) Fuckel. ve Melomastia
friesii Nitschke oldukça enderdir. Ceratostomella
microspora Ell. et Ev. (Ceratostomaceae) ve Zignoella
naumovii Gucev. (Sphaeriaceae) türleri ise çok enderdir.
Bunlar, üzerinde balta izleri ya da dal kesintileri olan
substratumlarda, kesik yerlerde saptanm›flt›r ki, bu da
söz konusu mantarlar›n aktif oldu¤unu göstermektedir.
Mefle substratumunun iflgalcileri aras›nda Diaporthales
tak›m›n›n üyeleri de dikkat çekicidir. Burada
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Diaporthaceae familyas› 6 tür ile temsil edilmifltir.
Bunlardan Diaporthe crinigera Ell. et Ev., D. insularis
Nitschke, Endothia nitschkei Otth, Melanconis leiphaemia
(Fr.) Lar. Vass., M. meschuttii (ElI. et Ev.) E. Hüssein.
comb. nov. ve Psendovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De
Not. türleri yayg›nd›r. Bu türler, çap› 0,3-5 cm olan
dallarda yaflarlar ve odunun parçalanmas›n›n ilk
aflamas›nda önemlerini ortaya koymaktad›rlar.
Nectria cinsi (Hypocreales, Nectriaceae) türleri çok
yayg›n olup bu cinsin türleri genifl ekolojik hoflgörülükle
nitelenirler. Nectria cinnabarina (Tode:Fr.) Fr. tipik
saprotrof olmakla beraber, onun anamorfas› olan
Tubercularia vulgaris Tode: Fr. potansiyel patojendir.
Belirtmek gerekir ki, Azerbaycan ormanlar›nda
genelde Pyrenomycet’ler, özelde ise Diaporthales ve
Sphaeriales tak›mlar› daha çok taksonomik çeflitlilik
gösterirler. Farkl› zamanlarda çeflitli cinslerin türleri
ortaya
ç›kar›lm›flt›r
(Tablo
1).
Muhtemelen,
Pyrenomycet’lerin, özellikle Diaporthales ve Sphaeriales
mantarlar›n›n tür içeri¤i ormanlarda, gerek mefle
a¤açlar›nda ve gerekse di¤er a¤açlarda araflt›rma

Tablo 1.

süresince taraf›m›zdan ortaya ç›kar›lm›fl olandan çok daha
zengindir. Bu durum, askuslu mantarlar›n di¤er 2 s›n›f›
için de geçerlidir. Mefle odununa ar›z olan mantar
biyotas›nda Lokuloascomycet’ler Dothideales tak›m›
üyeleri olan Didymosphaeriaceae, Hysteriaceae,
Melanommataceae Phaeosphaeriaceae, Tubeufiaceae;
Pleosporales
tak›m›n›n
Lophiostomataceae
ve
Pleosporaceae familyalar›na ait ve de Pyrenulales ve
Rhytismatales tak›mlar›n›n üyeleri olan 14 cinsin 18
türünden ibarettirler. Hysteriaceae familyas›n›n türlerini
(Glonium lineare (Fr.) De Not., Gloniopsis levantica Rehm,
Hysterium angustatum Alb. et Schw.) özellikle belirtmek
gerekir. Zira bunlar bulunma frekans› ve bollu¤una göre
mefle mantar biyotasinda ön s›ralarda yer almaktad›rlar.

Pleasporales tak›m›na dahil olan Didymosphaeria
spilogena Sacc., (Didymosphaeriaceae), Massarina
coccifera Rose (Malanommataceae), Lophiostoma
insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., L. macrostomoides
(de Not.) Ces. et De Not. (Lophiostomataceae) ve de
Homostegia durissima (Berk) Sacc., Pteridiospora
guercina E. Hüssein. ve Kalmusia munda Pass.
(Plesporaceae familyas›) türlerine çok ender rastlan›l›r.

Odun Tahripçisi Ascomycotina Mikromantarlar›.

Genuslar

Tür Say›s›

Genuslar

Tür Say›s›

Amphisphaeria Ces & De Not.

3

Hysterium Tode:Fr.

2

Anthostoma Nitschke

3

Hysterographium Corda emend De Not.

2

Ceratocystis Ell. & Halst. Emend Bakshi

1

Kalmusia Niessl

1

Ceratostomella Sacc.

1

Lopadostoma (Nitschke)Trav.

1

Clithris Fr.

1

Lophiostoma (Fr.)Ces & De Not.

3

Cryptovalsa Ces & De Not.

1

Massarina Sacc.

1

Daldinia Ces & De Not.

1

Melanconis Tul.

2

Dermea Fr.

1

Melomastia Nitschke

1

Diaporthe Nitschke

2

Metasphaeria Sacc.

1

Diatrype Fr.

1

Mollisia Fr.

1

Diatrypella Ces & De Not.

4

Nectria Fr.

1

Didymosphaeria Fuckel

1

Nummularia Tul.

1

Endothia Fr.

1

Eutypa Tul.

1

Rosellinia Ces & De Not.

2

Eutypella (Nitschke)Sacc.

1

Trematosphaeria Fuckel

2

Gloniopsis De Not.

1

Valsaria Ces & De Not.

2

Homostegia Fuckel

1

Zigonella Sacc.

2

Hypoxylon Bull.:Fr.

3
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Pseudovalsa Ces & De Not.

1

E. HÜSEY‹N

Meflelerin mantar biyotas›nda Discomycetes s›n›f›ndan
olan askuslu oduna ar›z olan mantarlar Helotiales
tak›m›n›n Dermateaceae familyas›ndan 2 cinse ait 2 türle
temsil edilirler. Bunlar Dermea quercina (Fuckel) E.
Hussein. ve Mollisia cinerea (Batsch.) P. Karst. türleridir.
Mefle odununa ar›z olan mantar biyotas›nda
Deuteromycotina
altbölümü
Hyphonycetes
ve
Coelomycetes s›n›flar›n›n 76 türünü içerir. Hyphomycetes
s›n›f› Hyphornycetales, Stilbellales ve Tuberculariales
tak›mlar›n›n 4 familyas›na, 8 cinsine ait olan 8 tür içerir.
Hyphomycetales tak›m›nda Moniliaceae familyas› önem1i
bir yer tutar ki, kapsad›¤› Cephalosporium, Rhinotrichum
ve Verticillium cinslerinden olan 3 tür bulunmaktad›r ve
bunlar yüksek bulunma frekans› ile göze çarparlar.
Dematiaceae familyas› mefle a¤aç1ar›n›n odununa ar›z
mantar biyotas›ndan Arthrobotryum stilboideum Ces. ve
Gonatobotryum fuscum Sacc. türlerini içerir.

Hyphomycetes s›n›f›n›n Tubercularieles tak›m›ndan
Tuberculariaceae familyas›n›n iki türü: Epicoccum
pyrosporum Höhn. ve Dendrodochium rubellum Sacc.
bulunmufltur.
Ormanlardaki meflelerde bulunan Coelomycetes
s›n›f›n›n 51 türü Sphaerioidaceae familyas›n›n
(Sphaeropsidales tak›m›) 22 cinsine aittir. Burada en
önemli ve önde gelen cins, oduna ar›z 9 tür mikromantar
ile temsil edilen Phoma cinsidir. Meflelerde Phoma
allantella (Peck) Sacc., P. enteroleuca Sacc., P. dendritica
Thuem., P. quercella Sacc. et Roum., P. quercicola Sacc.
et Briard. türleri s›k s›k görülmektedir. P. vix-visibilis
Thuem. ve P. preussiana Sacc. enderdir.

Phoma cinsine yak›n olan Macrophoma cinsinden 3
türü meflelerde oduna ar›z olarak yaflam sürmektedir. Bu
cinsten M. versatilis Peck ender olup, sadece Quercus
pubescens dallar›nda bu1unmufltur. Q. robur türünün
kurumakta olan 1 y›ll›k filizlerinde her zaman
Macrophoma nitens (C. R. B.) Berl. et Vogl. geliflir. Q.
petraea palamutlar›nda ise M. brezhnevii Potl.’a s›k s›k
rast gelinmektedir.
Dendrophoma cinsinden D. pulvis-pyrius Sacc., D.
pleurospora Sacc. ve D. myriadea (Preuss) Sacc.
bulunmufltur. Bunlardan son iki tür Azerbaycan için yeni
kay›tt›r. Phomopsis cinsinin türleri yüksek rastlanma
frekans› ile nitelenmekte olup, bunlar P. castanea
Woronich., P. querciocola Moesz türleridir.
Diplodia cinsinden D. quercina West., D. quercus
Fuckel ve D. dryadea Sacc. türleri oldukça genifl bir

yay›l›fla sahiptir. D. cincta Fuckel. ve D. suberina Dur. et
Mont.'a ender ender olarak rastlanm›flt›r. Mikoloji
aç›s›ndan Botryodiplodia ostiolata Ell. et Ev. ve B.
saccardiana Bäuml. türleri ilginç, ancak çok ender
rastlan›lan türlerdir. Microdiplodia cinsinin üyelerine ise
say›ca az, ancak s›k s›k rastlan›lm›flt›r. Bunlar
Microdiploida iliceti Sacc. ve M. microsporella (Sacc.)
Allesch. türleridir. Cytospora leucosperma Fr., C.
quercella Brun. ve C. rubescens Fr. büyük ekonomik
önem tafl›makta olup, genç a¤aç1ar›n kurumas›na neden
olmaktad›rlar.

Sphaerioidaceae mantarlar›n›n geriye kalan 22 türü
Aposphaeria, Coniothyrium, Cytosporina, Dichomera,
Diplodiella, Diplodina, Fusicoccum, Haplosporella,
Hendersonia, Hendersonula, Rhabdospora, Selenophoma,
Sphaeropsis ve Stagonospora cinslerindendir (Tablo 2).
Coelomycetes içinde 6 cinsten olan 17 tür
Melanconiaceae farmilyas›ndand›rlar (Melanconiales
tak›m›). Bunlar›n aras›nda kendi tür çesitlili¤ine,
rastgelme frekans›na ve yayg›nlaflmas›na göre Coryneum
cinsi öne ç›km›flt›r. C. umbonatum Nees, C.
megaspermum Syd., C. kunzei Corda, C. modonium
(Sacc.) Griff. et Maubl. ve C. castaeicola Berk. et Curt. her
yerde görülmektedir. Coryneum japonicum (Sacc.) Sutton
ve C. notarisianum Sacc. s›n›rl› alanlarda ve ender olarak
bulunmaktad›rlar. Tür say›s›na göre Melanconiaceae
familyas›nda ikinci s›tay› Libertella cinsi al›r. Bu cinsin
türeleri L. bonordenii Sacc., L. fusca Bon., L. quercina
Grove ve L. sclerotioides (Allesch.) E. Hüssein. türleridir.
L. fusca ve L. quercina genellikle kurumufl a¤açlar›n
gövdelerinde, di¤er iki tür - L. bonordeii ve L.
sclerotioides ise, kurumufl dallarda geliflirler. Naemospora
cinsinin türleri de oldukça yayg›nd›rlar. Bir çok mefle
türlerinin ince ve kal›n kuru dallar›nda Naemospora conica
Preuss, N. croceola Sacc. türleri s›k s›k geliflirler, N.
westendorpii Sacc. ise kestane yaprakl› meflenin (Q.
castaneifolia)
kök
boynunda
bulunmufltur.
Melanconiaceae familyas› mantarlar›ndan Cryptosporium
conicum Bon., Melanconium cherniajewii Poteb. ve
Stilbospora multiseptata Schw. meflelerde ender olarak
görülürler.
Mefle odununa ar›z olan mikrofunguslar›n tür say›s›
bilinen son kaynaklara göre Gürcüstan’da 56 d›r (Melia ve
ark., 1987). Bizim çal›flmam›zdaki türlerden 30’u bu 56
türün içindedir. Kazakistan’da mefle a¤açlar›nda tespit
edilen 95 türden (B›zova ve ark., 1967, 1968, 1970) 10
tanesi bulduklar›m›zla ortakt›r. Ukrayna’da bilinen 82
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Tablo 2.

Odun Tahripçisi Deuteromycotina Mikromantarlar›.

Genuslar

Tür Say›s›

Genuslar

Tür Say›s›

Aposphaeria Berk.

3

Graphium Corda

1

Arthrobotryum Ces.

1

Haplosporella Speg.

1

Botryodiplodia Sacc.

2

Hendersonia Berk.

1

Cephalosporium Corda

1

Libertella Desmaz.

4

Coniothyrium Corda

3

Macrophoma (Sacc.)Berl. & Vogl.

1

Coryneum Nees

7

Melanconium Link:Fr.

2

Cryptosporium Kunze:Fr.

1

Microdiplodia Allesch.

1

Cytospora Fr.

3

Naemospora Pers.:Fr.

3

Cytosporina Sacc.

3

Phoma Fr.

9

Dendrodochium Bonord.

1

Phomopsis Sacc.

2

Dendrophoma Sacc.

3

Rhabdospora Montem.

1

Dichomera Cooke & Sacc.

1

Rhinotrichum Corda

1

Diplodia Fr.

4

Selenophoma Maire

1

Diplodiella P.Karst.

1

Sphaeropsis Lév.

1

Diplodina West.

2

Stagonospora Sacc.

1

Exosporium Link

1

Stilbospora Pers.

1

Fusicoccum Corda

4

Tubercularia Tode:Fr.

2

Gonatobotryum Sacc.

1

Verticillium Nees:Fr.

1

türden (Moroçkovskiy ve ark., 1971; Smitskaya ve ark.,
1986) 56 s› ortakt›r. Ayr›ca 30 tanesi de Rusya’daki 72
mefle
odunu
tahripçisi
mikromantarlardand›r
(Çeremisinov, 1970).

Deuteromycotina altbölümünden oduna ar›z olan
mantarlar›n en çok çeflitlili¤i yere düflmüfl dallarda, a¤aç
üzerinde (Sphaeropsidales tak›m› için genellikle kuru
dallarda, Melanconiales tak›m› için ise gövde ve kuru
dallarda) görülmektedir.
Sonuç
Azerbaycanda
mefle
odununa
ar›z
olan
mikromantarlar›n›n tür içeri¤i di¤er ülkelerde
bilinenlerden daha zengindir.
Meflenin oduna ar›z mikromantar tür içeri¤inin
çeflitlili¤i çok belirgin olan düfley kuflaklarla ve ekolojik
koflullar›n çeflitlili¤i ile ilgilidir.
Oduna ar›z mikromantarlar›n oldukça özgün farklar›
olmakla beraber, tüm mefle türlerinde Coelomycetes
s›n›f›ndan olan Deuteromycotina mantarlar› üstündürler.
Bunlar mefle orman›na has olan kompleksin özü gibi
nitelenebilir.
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Oduna ar›z mikromantarlar devrilmifl gövde ve
dökülmüfl dallarda geliflerek, selüloz ve ligninin yap›s›n›n
bozulmas›na neden olurlar ve yaflam döngülerinde
humusun do¤ada en önemli kaynaklar›ndan biri olan
organik maddeler olufltururlar.
Muhtemelen, pek çok oduna ar›z mikromantarlar a¤aç
do¤al dal düflürme sürecinin seyrinde belirli etkide
bulunurlar.
Mikroskopik mantarlar›n mikroiklim koflullar›na
uyabilmesi ortam›n nem oran›na ba¤l›d›r. Orman ölü
örtüsü yaprak ve çürüntü tabakalar›nda bulunan
Ascomycotina ve Deuteromycotina odun tahripçisi
mikromantarlar›n bollu¤u ve çeflitlili¤i bunu aç›kça
göstermektedir.
Orman ölü örtüsü yaprak ve çürüntü tabakas›nda
oduna ar›z mikromantarlar›n tür çeflitlili¤i, kabuk ve
çürümeye bafllayan oduna uyabilme kabiliyetleri, bu
mantarlar›n odunun çürümesi esnas›nda en az
Basidiomycotina makromantarlar› kadar önemli
olduklar›n› göstermektedir.

E. HÜSEY‹N
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